**Александр Прибылев – сын священника**

Что такое автобиография? Это краткое описание своего жизненного пути: родился, учился, женился и т.д., на две-три страни­цы. С какого времени существует такая фор­ма автобиографии, судить не берусь, но вот совсем другое дело, для сравнения, автобиографии людей, живших сто лет назад. Это, скорее всего, похоже на мемуар­ные записи, личный дневник или еще что-то в этом роде.

Возьмем, к примеру, автобиографию Алек­сандра Васильевича Прибылева, родивше­гося и жившего в Камышлове. Старожилы рассказывают, что это русский революци­онер, член партии «Народная воля», член партии социалистов-революционеров. Сын священника Свято-Покровского собора. Автобиография написана им в декабре 1925 года в Ленинграде и занимает полтора десятка страниц (Большая биографическая энциклопедия).

«Один из небольших горо­дов Зауралья - Камышлов - был местом моего рож­дения. Я родился в ночь с 30 на 31 августа 1857 г. Городок этот в то вре­мя был настоящей деревней, меньше чем с 2000 жителей, из которых, по крайней мере, четверть были цы­гане, жившие в особой части горо­да, почему-то носившей название «Пауты» (местное название оводов, часто тучами налетавших на безза­щитных животных). В городе была одна-единственная церковь, име­нуемая собором, но церковь очень благоустроенная, стоящая на возвы­шенном въезде в город из смежного с ним села — Закамышловки. Главным священником этой церкви был мой отец, протоиерей и благочинный, служивший здесь в общей сложности больше 35 лет.

О происхождении отца нам ниче­го не было известно, и речи об этом у нас никогда не поднималось: так как малоинтересным казался нам этот вопрос. Мы знали, что с нами жил старик-дед, отец отца, старый заштат­ный священник, очень гордившийся сыном-протоиереем и очень уважи­тельно, даже боязливо, относивший­ся к нему, вот и все. Другое дело мать, о ней мы осведомлены были больше. Мы знали, что ее отец был чистый польский шляхтич, плохо говорив­ший по-русски и носивший громкую фамилию Жолкевский. Предание го­ворило, что за него была выдана де­вица зажиточной мещанской семьи - мать нашей матери, - исключительно в расчете через родство с дворянином получить право владения крестьян­скими душами. Из этой-то новой се­мьи, никогда не удосужившейся сде­латься помещичьей, и происходили моя мать и ее сестра, решительно ничем не отличавшиеся от своих подруг-обывательниц и ни в чем не проя­вивших своего полупольского проис­хождения. Да и дед Жолкевский умер так рано, что самые старшие члены нашей семьи его едва помнили.

К моему глубокому сожалению, я не знал материнской заботы, не испытал ласки матери, не видал ее любви. Моя мать умерла, когда мне не было двух лет, и ее образа не со­хранилось в моей памяти.

Но на отце останавливаются мои самые ранние детские воспоминания с нежной и ис­кренней любовью. Он изливал на меня всю свою доброту и нежность, сохраненную им в обилии, не рас­траченную за отсутствием горячо любимой, потерянной им жены. Но замкнутый в своей служебной дея­тельности и обремененный семей­ными обязанностями, он не мог быть сколько-нибудь серьезным воспитателем еще и потому, что не обладал для того необходимыми знаниями. Вечная служба и многооб­разные заботы не дали ему возмож­ности пополнить свое образование; он оставался тем, чем сделала его се­минария, и, в конце концов, создав собственный очаг, довольствовался обиходом духовной семьи среднего достатка.

Но в свое время и у него прояв­лялась жажда к знанию, к науке. По окончании семинарии он был год студентом Казанской духовной ака­демии, покинуть которую ему при­шлось из-за крайнего недостатка в средствах. После этого в течение не­скольких лет он был учителем той са­мой семинарии, где воспитался сам. Испытав влияние бурсы на самом себе, он был очень снисходительным педагогом, отличался отсутствием педантизма и потому был любимым учителем, к которому бурса относи­лась с уважением, не производя ни­каких беспорядков в его классах.

Это ставило отца в особое положе­ние перед начальством среди других аспирантов, на лучшее положение в духовном мире, и когда он женился, ему было предоставлено место, ка­жется, на Юговском заводе, не очень далеко от губернского города Перми, а затем и в самой Перми, где он неко­торое время исполнял обязанности «ключаря», или что-то вроде этого, при архиерее. В конце концов, утом­ленный постоянным пребыванием на глазах требовательного началь­ства, он, будучи протоиереем, испро­сил себе назначение в наш городок, где и остался навсегда.

Итак, не получив сам высшего об­разования, отец однако же сохранил глубокое уважение к науке. Человек религиозный, искренне верующий сам, он никогда не навязывал своих убеждений кому бы то ни было, умел уважать мнения других и не сторонил­ся от инакомыслящих. Даже впослед­ствии, когда я уже достаточно самоо­пределился и не скрывал от него своих крайних воззрений, он лишь с сожа­лением покачивал головой и говорил близкому человеку, что я не сношу сво­ей головы.

Эта терпимость главы семьи от­разилась и на всех нас окружающих; никто и никогда не угнетал нас ре­лигиозностью, обрядностью, наше воспитание шло-без воздействия ми­стицизма и схоластики, и за все мое детство я не припоминаю сколько-нибудь серьезных разговоров на ре­лигиозные темы. В торжественные праздники мы ездили в церковь, но и это делалось скорее по собственному побуждению, чем по чьему-либо при­нуждению. Быть может, этой терпи­мости в семье я обязан тем, что ни в детстве, ни много позднее мне не при­ходилось переживать никакой душев­ной ломки, никакого религиозного кризиса. Будучи в детстве умеренно религиозным, заимствовав эту черту от отца, я таковым оставался до стар­ших классов гимназии, где уже по­явился определенный критицизм, как под влиянием разнообразного чтения, так и собственных размышлений.

Состав нашей семьи в период моего детства не был особенно многочисленным. Наши стар­шие братья и сестры вели уже дав­но самостоятельную жизнь, имели собственные семьи. Старший брат окончил курс Медико-хирургической академии и как стипендиат уехал на службу в Сибирь. Одна замужняя се­стра жила далеко от нас в централь­ной России, а другая с детьми жила в нашем городе, и о ней речь будет впереди. Наконец, еще один стар­ший брат был гимназистом старших классов, к нашей жизни и воспита­нию не имел никакого отношения к в раннем моем детстве поражал меня только своим гимназическим мунди­ром с красным шитым золотом во­ротником.

Нас же, детей, было трое: сестра, старше меня на 4-5 лет, я и брат, мо­ложе меня на 1-2 года. Все мы трое воспитывались дома приблизитель­но до 9-летнего возраста. Сестра была девочкой кроткого спокойного нрава, привязчивая и очень любившая нас, младших мальчуганов, заботилась и ухаживала за нами как старшая в доме, стараясь заменить отсутствую­щую мать. В моей жизни она сыгра­ла большую и важную роль искренно любящего человека, ласковой нянь­ки, при случае мягкого, благотворно влиявшего воспитателя, учившего добру и справедливости, поскольку сама познала их в своей юной жизни. Это влияние самого раннего детства так близко связало меня с сестрой, не­многим старше меня, что наша вза­имная тесная связь и горячая искрен­няя любовь остались на всю жизнь.

Наше детство проходившее от­крыто на лоне природы, не стесняемое никакими услов­ностями и педантизмом, оставило в нас впечатление нежного, красивого и мечтательного периода. Помнить себя я начинаю с очень ранних лет. Первоначальные воспоминания мои всегда соединены с моим отцом. Он брал меня с собой повсюду, где это было возможно. Его чрезвычайная доброта и отзывчивость на все хо­рошее и честное не могли не повли­ять на меня в самом благотворном смысле, а я в то же время, очевидно, был очень податливым и впечатли­тельным ребенком и легко, бессоз­нательно воспринимал лучшее, что могла дать мне привязанность отца. При этом я не помню какого-нибудь излишнего баловства, какого-нибудь предпочтения меня перед другими, и, наоборот, всякая шалость и не­обузданность, выходящая за пределы терпимого, вызывала обычно стро­гий отпор, особенно впоследствии, когда мы немного подросли...».

(Продолжение следует)

Кирилл СОТЫЙ.

(Камышловские известия «Край родной № 4-102». – 2013. – 11 июля (№ 78). – с. 4)